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       Consumption expenditure is an important component of aggregate demand. Recent 
theoretical and empirical studies search for possible Keynesian / Non Keynesian fiscal 
impacts on household consumption decisions. Besides providing insight to determinants of 
consumption decisions, these studies also provide guide to policy solutions to high and risky 
current account deficits and high and persisting inflation rate problems. This empirical study 
for Turkey is another attempt to search for possible Keynesian fiscal policy effects on private 
sector consumption decisions. Distinguishing long run and short run affects indicate that 
expansionary Keynesian impact of fiscal policy on private sector consumption decision is 
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       İstikrar politikaları ￿zerine yapılan ￿alışmalar, mali politikaların t￿ketim harcamaları 
￿zerinde beklenmeyen etkileri olduğunu g￿stermektedir. Keynesyen ve Keynesyen olmayan 
politika sonu￿larının değerlendirildiği araştırmaları temel alan bu ￿alışma daraltıcı mali 
politikalara ve mali disiplin  uygulamak zorunda kalan T￿rkiye i￿in benzer bir t￿ketim ￿ mali 
politika araştırmasıdır. ￿zel sekt￿r t￿ketim harcamalarını eşb￿t￿nleşme analizleri ile 
inceleyen bu ￿alışma, ￿zel sekt￿r harcamalarının dengeden sapmalara ve mali politikalara 

















Kısa ve Uzun D￿nem Etkilerle Hanehalkı T￿ketim Harcamaları  
 
                                                         




       Son on ￿onbeş yıllık bir d￿nem i￿inde yapılan ￿alişmalar maliye politikalarının 
Ricardo￿cu denklik ￿er￿evesinde vurgulandığının aksine fiyat d￿zeyi, t￿ketim harcamaları 
gibi makro b￿y￿kl￿kler ￿zerinde etkin olduğunu g￿stermektedir
1. ￿m￿rboyu gelir hipotezi 
￿er￿evesinde hanehalkı t￿ketim harcamaları (￿m￿r boyu) gelirin bir fonksiyonu olarak 
tanımlanmıştır. Bu teorik yapıda  mali politikalar Ricardo￿cu denklik ￿er￿evesinde ￿m￿rboyu 
gelir ￿zerinde etkili olmadığından hanehalkı t￿ketimini etkileyemez. Ancak, Giavazzi ve 
Pagano (1990), Bertola ve Drazen (1993) ve Sutherland (1997)￿ın mali stabilizasyon ￿zerine 
yaptıkları ￿alişmalar  maliye politikalarının hanehalkı t￿ketimi ￿zerinde Keynesyen olarak 
nitelendirilen etkileri olduğunu g￿stermektedir. Bu etkiler istikrar programlarının başarısı 
yanında t￿ketici davranışlarını a￿ıklaması anlamında b￿y￿k ￿nem taşımaktadır. 
       Bu ￿alışmalar ama￿ları doğrultusunda hanehalkı t￿ketim harcamaları analizlerini istikrar 
programları uygulanan d￿nemlerle kısıtlamışlardır. Ricardo￿cu denklik altında tanımlanan 
hanehalkı t￿ketim harcamaları analizleri ise uzun d￿nem denge sonu￿larını vermektedir. Bu 
durumda Neo Klasik bakış a￿ısı altında ortaya ￿ıkan en doğal sonu￿ hanehalkı t￿ketim 
harcamalarında olası mali etkilerin kısa d￿nemli olduğudur. Bu da hanehalkı t￿ketim 
harcamaları analizlerinde maliye politikalarının getirdiği kısa d￿nem etkilerin g￿z ￿n￿ne 
alınmasını ve ekonometrik ￿alışmalarda gerekli d￿zenlemelerin yapılmasını şart koşmaktadır. 
       Bu ￿alışma Erdoğdu ve ￿zbek (2005) ve diğer teorik ve deneysel ￿alışmaları ￿ıkış 
noktası olarak almış; T￿rkiye gibi s￿rekli b￿t￿e a￿ığı, sağlıksız maliye politikası ve uzun 
s￿reli y￿ksek enflasyon yaşayan bir ￿lke i￿in bireylerin t￿ketim eğilimlerini g￿rebilmek 
amacıyla ekonometrik bir analiz yapmıştır. 
                                                         
1 Mali politikaların fiyat d￿zeyine etkileri ￿zellikle fiyat d￿zeyine mali yaklaşım (fiscal theory of price level) 
￿alışmalarında vurgulanmaktadır.    4
       Takip eden b￿l￿mde ￿alışmayı şekillendiren teorik altyapı kısaca ele alınmıştır. ￿￿￿nc￿ 
kısımda T￿rkiye i￿in yapılan deneysel ￿alışmada kullanılan verilerin ￿zellikleri ile kullanılan 
deneysel y￿ntem ve analiz sonu￿ları yer almaktadır. Sonu￿ b￿l￿m￿nde ise kısa bir 
değerlendirme yapılmıştır. 
2. Teorik  Altyapı: 
       Toplam faydasını maksimize etmeye ￿alışan hanehalkı, gelir kısıtı altında her bir ￿r￿nden 
ne kadar t￿ketmesi gerektiğine karar vermektedir. Bu basit analiz de hanehalkının t￿ketimini 
belirleyen yegane fakt￿r gelirdir. Keynesyen analizde yer bulan bu gelir etkisi Friedman￿ın 
￿m￿r boyu gelir hipoteziyle değişikliğe uğramıştır. Keynesyen analizden farklı olarak 
hanehalkının bug￿nk￿ t￿ketiminin cari gelir değil hanehalkı tarafından hesaplanan ￿m￿r boyu 
gelir tarafından belirlendiğini savunan bu analiz daha sonraki ￿alışmalarda risk fakt￿r￿n￿nde 
eklenmesi ile daha detaylı olarak irdelenmiştir. Keynesyen analizde yer alan cari gelir maliye 
politikasının t￿ketim harcamaları i￿inde yer almasını sağlamaktadır. Vergi oranları ve kamu 
transferlerindeki bir değişiklik hanehalkının cari gelirini ve dolayısıyla t￿ketim harcamalarını 
etkilemektedir. Keynesyen etki olarak adlandırılan bu etki ￿m￿r boyu geliri kısıt olarak alan 
hanehalkı t￿ketim probleminde Ricardo￿cu denklik y￿z￿nden yer almamaktadır.  
       Ricardo￿cu denklik, bireylerin ￿m￿r boyu gelir ve miras bırakma eğilimleri dolayısıyla, 
genişletici maliye politikasının ekonomik birimlerin t￿ketim harcamalarında beklenen artışı 
sağlamayacağını vurgulamaktadır. Rasyonel bireyler genişletici bir maliye politikasının 
yarattığı b￿t￿e a￿ığının gelecekte yaratılması gereken bir fazla ve dolayısıyla gelecekte 
uygulanacak daraltıcı bir politika ile dengeleneceğini d￿ş￿nmektedirler. Klasik ve Neo Klasik 
anlayışların temeli olan b￿t￿enin her d￿nem denk tutulduğu varsayımı altında rasyonel 
t￿keticilerin genişletici maliye politikası sonucu reel gelirlerinin y￿kseldiğini varsayıp t￿ketim 
harcamalarını arttırmaları d￿ş￿n￿lemez.     5
       Son yirmi yıllık ekonomik ￿alışmalar maliye politikasının Ricardo￿cu denklik altında 
tanımlandığından farklı etkiler yaratabileceğini vurgulamaktadır. Ricardo￿cu denklik 
analizinde belirtilenin aksine hanehalkı bug￿n uygulanan genişletici maliye politikasının 
gelecekte daraltıcı etkileri olmayacağına inanabilir. Kısa d￿nemde yaratılan bu dengesizliğin 
zamanlararası b￿t￿e denkliğinin bozulmasına izin verilmeyeceğine inanildığı takdirde 
ekonomik birimler reel ankeslerini sabit tutmak arzusu ile artan gelirlerini t￿ketimlerindeki 
artışla dengelerler. B￿ylece genişletici maliye politikası sonucu nominal anlamda artan b￿t￿e 
a￿ığı para politikası vasıtasıyla finanse edilmemiş, ancak bireylerin t￿ketim harcamalarını 
artırmaları dolayısıyla fiyat d￿zeyinde yarattıkları değişiklikle reel anlamda b￿t￿enin denkliği 
sağlanmıştır.  
       Giavazzi ve Pagano (1990)￿nun İrlanda￿da 1987 ￿1989 ve Danimarka￿da 1983 ￿1986 
yılları arasında uygulanan mali istikrar politikaları ￿zerine yaptığı ￿alışmalar g￿stermektedir 
ki istikrar politikaları ￿m￿rboyu gelir hipotezi altında oluşturulan hanehalkı t￿ketim 
analizlerinin vurguladığının aksine genişletici etkiler yaratmıştır.  
       Bertola ve Drazen (1993) ve Sutherland (1997), maliye politikasının hanehalkı t￿ketim 
harcamaları ￿zerinde yarattığı Ricardo￿cu olmayan etkileri teorik ￿er￿evede analiz etmiştir.
2 
Bertola ve Drazen (1993)￿in cari mali politikalar ile beklenen vergiler arasındaki ilişkiyi 
kullanan ￿alışması, Sutherland (1997)￿ ın b￿t￿e a￿ıklarının dinamiği ile vergilerin beklenen 
dağılımını temel alan ￿alışması, kamu bor￿ları ile bireylerin t￿ketim harcamaları arasında 
doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığını tanımlamıştır. Bu ￿alışmalar g￿stermiştir ki mali 
politikaları kamu bor￿larının d￿ş￿k olduğu d￿nemlerde Keynesyen / genişletici, ancak 
bor￿ların y￿ksek olduğu d￿nemlerde Keynesyen olmayan / daraltıcı etkiler yaratmaktadır. 
D￿ş￿k bor￿ d￿zeylerinde vergilerdeki bir azalma ekonomik birimler tarafından Ricardo￿cu 
                                                         
2 Bu ￿alişmalar Bhattacharya (1999), Giavazzi, Jappelli ve Pagano (2000), Giavazzi ve Pagano (1990) tarafından 
ampirik olarak da test edilmiş ve bir￿ok ￿lkenin belirli d￿nemler itibariyle Ricardo￿cu olmayan t￿ketim eğilimi 
i￿inde olduğunu g￿stermiştir.  
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olmayan bir anlayışla, gelir d￿zeyinde ve beraberinde de t￿ketim harcamalarında bir artışa 
neden olmaktadır. Ancak devletin bor￿ y￿k￿ arttık￿a h￿k￿met harcamalarındaki bir artış 
engelleme (crowding out) etkisi yaratmakta ve tasarrufları artırmaktadır.  
       Bu ￿alışmalar kısa d￿nemde mali politikaların, politika aracından bağımsız olarak sadece 
bor￿ y￿k￿ne g￿re Keynesyen ve Keynesyen olmayan olarak tanımladığımız şekillerde 
hanehalkı t￿ketim harcamalarını etkilediğini vurgulamaktadır. Keynesyen etkilerin kısa 
d￿nemli olarak ortaya ￿ıktığı d￿ş￿n￿ld￿ğ￿nde ￿m￿r boyu geliri hanehalkı t￿ketim 
harcamalarının belirleyicisi olarak kabul eden modellerin kısa d￿nemli Keynesyen etkiler i￿in 
d￿zeltmeler yapılarak tekrar analiz edilmesi gerekmektedir. 
3.  Veri ve Analiz Sonu￿ları: 
       Bu ama￿la, ￿zel sektor t￿ketim harcamaları, c, kamu t￿ketim harcamaları, g ve gayrisafi 
yurti￿i hasıla, y verileriyle oluşturulan bir denklem sistemi analiz edilmiştir. T￿rkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası￿nın web sayfasından elde edilen bu 3 aylık seriler 1987:01 ￿
2001:01 zaman aralığında 1987 fiyatları ile hesaplanmı ve mevsimsellikten arındırılmıştır. 
       ￿zel sekt￿r ve kamu t￿ketim harcamaları arasındaki ilişki, kamu harcamalarının bu 
denklem sisteminde yer alması gerektiği tezini desteklemektedir. Belirtmek gerekir ki bu 
denklem sistemi mali politikaların hanehalkı t￿ketim harcamaları ￿zerinde etkili olabileceği 
ve t￿ketim analizlerinin bu varsayım altında yapılması gerektiği tezini tartışmaya y￿nelik 
zemini hazırlamak amacını taşımaktadır.
3  
       Şekil 1 denklem sistemindeki serilerin zaman i￿erisinde değişikliklere uğradığını 
g￿stermektedir. ￿zellikle ￿zel sektor t￿ketim harcamalarının 1987 ￿ 1990, 1990 ￿ 1994, 1994 
￿ 2000 ve 2000 ￿ 2004 zaman aralıklarında farklı ortalamalara ve 2000 yılı ￿￿￿nc￿ 
￿eyreğinden itibaren de farklı varyansa sahip olduğu g￿r￿lmektedir.  
                                                         
3 Erdoğdu ve ￿zbek (2005) T￿rkiye￿de son 10 yıl g￿z￿n￿ne alındığında kamu harcamalarının, kamu bor￿larının 
y￿ksek olması sebebiyle hanehalkı t￿ketim harcamaları ￿zerinde engelleme etkisi yarattığı ve Keynesyen 
olmayan sonu￿lar doğurduğunu g￿stermektedir.     7
        T￿rkiye ekonomisinde ciddi daralmaya sebep olan 1994 finansal krizinin t￿m seriler 
￿zerinde etkin olduğu da aşikardır. Bu bilgiler ışığında analizlerde 1994 ve 2000 yılı i￿in 
kukla değişkenler kullanılmış ve  ￿g￿rsel analizlere dayanarak ￿ t￿m seriler i￿in durağan 
olması beklenen birinci farklarla ￿alışılmıştır. Tablo 1￿de serilerin durağanlık analizleri i￿in 
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       Zaman aralığını belirlemek i￿in kullanılan BIC kriteri sonu￿larına g￿re hesaplanmış 
Augmented Dickey ￿Fuller ve Phillips ￿Perron birim k￿k istatistikleri t￿m serilerin 3 aylık 
farklarının %5 ve %1 anlamlılık d￿zeyinde birim k￿k boş hipotezinin reddettiğini ve durağan 
(I(0)) olduğunu g￿stermektedir.
4 
       Tablo 1. Birim K￿k Test Sonu￿ları
5 
       c       y      g    ∆ c     ∆ y     ∆ g    
Augmented Dickey-Fuller                                         
τ      0.64  0.93  1.27  -3.35  -11.16  -8.32 
τ µ    -1.09  -2.94 -0.83 -3.42 -11.21  -8.49 
τ τ     -2.56  -5.49 -2.39 -3.39 -11.16  -8.44 
Phillips ￿Peron        
τ µ  -2.91 -2.98 -0.84 -18.12  -12.88  -8.61 
τ τ   -4.46 -2.44 -5.62 -18.11  -8.63 -12.87 
 
                                                         
4 τ : deterministic terimi olmayan model, τ µ: sabit terimli model, τ τ : sabit ve trend terimlerinin yer aldığı model 
5 K￿m￿latif Dağılım: 
￿nek Sayısı:100 0.01  0.05  0.10 
τ   -2.60 -1.95 -1.61 
τ µ  -3.51 -2.89 -2.58 
τ τ   -4.04 -3.45 -3.15 
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       Kısa / uzun d￿nem analizlerine ge￿meden ￿nce, elimizdeki I(0) serileri, ￿zel sektor 
t￿ketim harcamaları, gelir ve kamu harcamaları arasında doğrusal bir ilişkinin varolduğu 
varsayımı altında modellendi. 1994 ve 2000 yılları i￿in kukla değişkenler ve Schwartz 
Information Criteria (SIC) kriterine g￿re belirlenen bir d￿nem zaman aralığı kullanılarak 
tahmin edilen model sonu￿ları mali politikaların ￿zel sektor t￿ketim harcamalarını 
belirlemede istatistiki olarak anlamlı olmadığını g￿stermektedir
6. F istatistik değerleri de bu 
sonucu desteklemekte, kamu harcamalarının, ￿zel sektor t￿ketim harcamaları i￿in granger 
nedensellik taşımadığı g￿stermektedir
7. 
        00 94 1 1 1 9 . 863 9 . 2185 84 . 0 61 . 0 89 . 0 d d g y c c t t t t − − ∆ − ∆ + ∆ − = ∆ − − −                       (1) 
                 (￿9.55)        (4.49)         (￿1.62)       (￿2.04)          (￿0.35)         
 
       Teorik ￿alışmaların gelir, kamu ve ￿zel sektor t￿ketim harcamaları arasındaki ilişkiyi 
doğrusal modellemesi, s￿zkonusu seriler arasında ortak bir trendin varolabileceğine işaret 
etmektedir. Bu ama￿la, yukarıda tahmin edilen denklem sistemi i￿in Johansen metodolojisi 
kullanılarak olası eşb￿t￿nleşme ilişkilerini araştırıldı. 
       Gelir, ￿zel sektor ve kamu t￿ketim harcaması serilerinin I(1) olduğu denklem sistemi, 
sabit terim,1994 ve 2000 yıllarındaki etkileri g￿zlemleyebilmek i￿in kullanılan kukla 
değişkenler ve Schwartz Information Criteria (SIC) model se￿im kriterine gore belirlenmiş 
olan iki d￿nem gecikme ile modellendi. Johansen metodolojisi ile hesaplanan eşb￿t￿nleşme 
test sonu￿ları Tablo 3￿de verilmiştir. 
 









                                                         
6 Parantez i￿indeki değerler t istatistiği değerleridir. 
7 
 y  g  c 
F istatistiği 20.17 2.61  91.18 
p değeri 0.000  0.11 0.00 
 










       Tablo 3 max ve trace eşb￿t￿nleşme istatistikleri analiz ettiğimiz denklem sistemi i￿in bir 
tane eşb￿t￿nleşme ilişkisi tanımlamaktadır.  
       Bu ilişkisi ￿zerine yoğunlaşmadan ￿nce belirtmek gerekir denklem sistemimizin kısa 
d￿nem ilişkilerini g￿steren matris analizleri, 1994 finansal krizinin gelir, kamu ve ￿zel sektor 
harcamaları ilişkilerinde a￿ıklayıcı ￿zelliğe sahip olduğunu g￿stermektedir. 2000 yılı birinci 
￿eyreğindeki yapısal değişimi ifade eden kukla değişken ise sadece ￿zel sektor t￿ketim 
harcamaları denkleminde istatistiki olarak anlamlıdır.  
       Johansen metodolojisi sadece bir tane eşb￿t￿nleşme ilişkisi verdiğinden tanımlama 
(identification) problemi yoktur. Ancak, tahmin edilen eşb￿t￿nleşme ilişkisi okumayı 
kolaylaştıracak şekilde normalize edildi. Yatırımların olmadığı sistemin gelir, ￿zel sekt￿r ve  
kamu harcamaları ile ifade edildiği varsayımı altında, tahmin edilen eşb￿t￿nleşme ilişkisi 
aşağıda verilmiştir.  
        0 44 . 2 74 . 1 = + − t t t g c y                                                                                             (*) 
       Kamu ve ￿zel sektor harcamaları arasında ters ilişki olduğunu g￿steren bu eşb￿t￿nleşme 
denkleminin uzun d￿nem ilişkiler ￿zerindeki etkisini g￿steren yakınsama hızı (speed of 
adjustment) değerleri, denklem (*)￿da verilen ilişkinin sadece ￿zel sektor t￿ketim harcamaları 
denkleminde istatistiki olarak anlamlı olduğunu g￿stermektedir
9.  
       Bu denklem sistemi i￿in cevaplanması gereken bir başka soru ise kamu t￿ketim 
harcamalarının zayıf dışsallığıdır. Bu ama￿la hesaplanan LR istatistiği aldığı 2.05 değeri ile 
15% olasılıkla bu boş hipotezi kabul etmektedir. Kamu t￿ketim harcamalarının dışsal olduğu 
kısıtı altında tahmin edilen eşb￿t￿nleşme ilişkisi ise aşağıda verilmiştir. 
                                                         
9 Hanehalkı t￿ketimi i￿in hesaplanan yakınsama hızı değeri 0.41 ve bu değerin t istatistiği 3.73￿t￿r. Kamu 
t￿ketimi (gelir) i￿in hesaplanan yakınsama değeri -0.04 (0.12) ve bu değerin t istatistiği -1.56 (0.89)￿ dır.    10
        0 631 . 1 632 . 1 = + − t t t g c y                                                                                         (**) 
       Hesaplanan ayarlama hızı değerleri bu ilişkinin sadece ￿zel sektor t￿ketim  
harcamalarının uzun donem ilişkisi i￿in istatistiki olarak anlamlı olduğunu g￿stermektedir.
10 
Ayrıca 0.41 olarak hesaplanan bu değerin y￿ksek olması ￿zel sektor t￿ketim harcamalarının 
uzun d￿nem dengeden sapma durumunda g￿receli olarak kısa s￿rede dengeye ulaştığını 
g￿stermektedir. 
       Denklem (1) de verilen tahmin sonu￿ları, eşb￿t￿nleşme ilişkisi g￿z￿n￿ne alınmadığında 
￿zel sektor t￿ketim harcamaları ￿zerinde mali politikaların etkisizliğini vurgulamaktadır. 
Ancak eşb￿t￿nleşme ilişkisinin varlığı sistemde yer alan serilerin ortak bir trende sahip 
olduklarını g￿stermektedir. Gelir, ￿zel sekt￿r  ve kamu t￿ketim harcamaları i￿in varolan ortak 
trend bu değişkenlerin kısa d￿nem i￿indeki hareketlerinin uzun d￿nem dengede meydana 
gelen sapmalardan etkilenebileceğini vurgulamaktadır.  
       Bu ama￿la denklem (**)￿de verilen sonu￿lar kullanılarak ￿zel sekt￿r t￿ketim harcamaları 
bu sefer uzun d￿nem dengeden sapmaların kısa d￿nem ilişkiler ￿zerinde etkin olduğu bilgisi 
altında tekrar tahmin edilmiştir. Analiz sonu￿ları ise denklem (2)￿de verilmiştir.
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       Uzun d￿nem dengeden sapmalar i￿in gerekli d￿zeltmeler yapılarak elde edilen bu tahmin 
sonu￿ları g￿stermektedir ki denklem (1)￿deki analizden farklı olarak kamu t￿ketim 
harcamaları da dahil olmak ￿zere, t￿m değişkenler istatistiki olarak anlamlı ve ￿zel sekt￿r 
t￿ketim harcamaları ￿zerinde etkilidir. Dengenin istatistiki olarak anlamlı olması ise ￿zel 
sekt￿r t￿ketim harcaması analizlerinin denklem (2)￿de verilen sonu￿larla yapılması gerektiğini 
g￿stermektedir. Denklem (2)￿de verilen tahmin sonu￿ları dengeden sapmalar karşısında 
beklenildiği ￿zere cari t￿ketimde negatif bir etki yaratmaktadır. ￿zel sekt￿r ge￿miş 3 aylık 
                                                         
10 Hanehalkı t￿ketimi i￿in hesaplanan yakınsama hızı değeri 0.44 ve bu değerin t istatistiği 3.72￿t￿r 
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d￿nemde dengeden bir sapma olduğunda, cari t￿ketim harcamalarını y￿zde 25 oranında 
değiştirmektedir. 
       Denklem (1) ve (2) arasında temel değişkenlerin işaretleri bakımından bir fark 
g￿r￿lmemektedir. Ge￿miş d￿nem harcamalarında bir artış cari d￿nem t￿ketim harcamalarının 
kısılmasını gerektirmekte, gelirdeki bir artış ise cari d￿nem t￿ketim harcamalarını 
artırmaktadır. 1994 ve 2000 yılları ekonomik kriz d￿nemlerinde ￿zel sekt￿r t￿ketim 
harcamalarında g￿r￿len d￿ş￿ş ise diğer değişkenlerin katsayı işaretlerinde olduğu gibi 
ekonomik teori ￿er￿evesinde beklenen, anlamlı sonu￿lardır.  
       Tahmin sonu￿ları, dengeden sapmaların g￿z￿n￿ne alınmadığı analiz sonu￿larının tersine, 
kamu harcamalarının ￿zel sekt￿r t￿ketim harcamaları ￿zerinde etkili olduğunu ancak 
engelleme etkisi yarattığını g￿stermektedir. Genişletici mali politikalar ￿zel sekt￿r t￿ketimin 
kısılmasına sebep olmakta ve Erdoğdu ve ￿zbek (2005) ￿alismasında vurgulandığı ￿zere 
Keynesyen olmayan etkiler yaratmaktadır.  
4. Sonu￿: 
      Makroekonomik problemleri ￿￿zebilmek i￿in, doğru analiz edilmesi gereken reel 
değişkenlerden biri olan t￿ketim harcamaları ￿zerine yapılmış olan bu ￿alışma eşb￿t￿nleşme 
analizleri kullanarak ￿zel sekt￿r t￿ketiminde dengenin ve mali politikaların etkisini 
vurgulamaktadır. Sonu￿lar Neo Klasik t￿ketim denkleminin Keynesyen etkiler g￿z￿n￿ne 
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